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W . L. R a u t e n b a c h ,  Department Fisika, Vniversiteit van Slellenbuxch 
A R S I  R A C T
Problems emanating from the colonial structure, and which tend to reduce man to being a 
“human machine” , are discussed, and it is indicated that these tend to impinge on the 
status oj technical and profess ional education and lower it. Ftorn the demands the modern 
human-machine system makes one’s fu ll capacity for being human, the author draws the 
conclusion that in technical and professional training human development has to be given 
primary consideration. A discussion o f  the problems surrounding cultural change and 
modernization in post-colonial set-ups indicates the fact that technical and professional 
education has a unique education task and opportunity in South Africa too.
1. In le id ing
I ) i r  tekor t  a a n  geskooldc  m a n n e k i  a g  in Suk l-A fr ika  is w elbckcnd .  Dio R O N  
sc O n d e r s o c k  n a  d ie  O n d c r w y s  hct ook n a  vorc  g r i l l in g  d a t  d ie  rc la ticw c  
v o rw aa r lo s in g  v an  berocps-  en  tegniese o n d c rw y s  een  v a n  d ie  vc rn aa in s tc  
o o rsake  v i r  h ie rd ie  lekor l  is en  spreek  ho in  soos vo lg  d a a r o o r  nil : “ Die
1 loo fko m itee  is v a n  m e n in g  d a t  d ie  a an b cv c l in gs  in v c rb a n d  m e t  d ie  g ro lc r  
o m v a n g  v a n  lo o p b a a n g e r ig te  o n d c rw y s  d ie  liart v a n  sy aan b cv c l in g s  m et 
b e t r e k k in g  tot ’n  n u w e  en  r c lc v a n tc r  o n d c rw y sb e d e l in g  in d ie  R S A  is” . ')  
Die im plikas ic  h ic rv a n  is d a t ,  al son d ie  n o d ig e  m id d e lc  gev ind  kon w o rd  0111 
d ie  b c s ta a n d e  sistecni v a n  o n d c rw y sv o o rs ien in g  so nit te  brc i  da l  a a n  allc 
bevo lk ing sg roep e  gelykc g e le e n th e d c  lot o n d c rw y s  vc rska f  kon w o rd ,  dil 
groot g e la l lc  v a n  a k a d e m ic s  opge lc idc  m ense  g a a n  p ro d u s c e r  v ir  wie  nie ’n 
g ep as le  l ieenkom e in d ie  ek o n o m ie  gev ind  sal kan  w ord  nie. D ie  v in n ig r  
u i tb r c id in g  v a n  o n d e rw y sg c lcen t l ied c  cn  s l ru k lu rc le  l ic rvo rm in g  van  die 
on dcrw ys ,  wal a a n  tegniese cn  b c roepsonderw ys hulle  reg m a l ig e  rolle 
toekcn ,  m o d  dns  h a n d  a a n  h a n d  g aa n .  D ie d o c l  m e t  h ie rd ie  a r t ikc l  iso in  d ie
1 VrrslaR van <lic I looflioiiiitrr van die R(!N oor d ir OndcrMM'k na dir Ondcrwys, 1981: 
O w lrt urysvoorsirning in Hir RSA. Pretoria: RGN.
Kopm, 47(4) 1982.
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rol v a n  tegn icsc  r n  b c ro e p s o n d c rw y s  v an u i l  tlic S u id -A f r ik aan sc  on tw ik -  
k c l in g sg c lec n th rd c  cn  o n tw ik k c l in g sp ro b lcm a t ick  loc  te lig. A a n d a g  w o rd  
ook gcgcc  a a n  p ro b le m c  cn  t c k o r tk o m in g r  v a n  d ie  hu id ig e  opsct va n  
tcgnicsc  cn  b c ro cp so n d c rw y s  en  hoc  dit  o p  d ie  bcstc nit d ie  w eg  g c ru im  kan  
w ord.
2. D ckolon isas ie  cn  m o d e rn isas ie  in Su id -A frika
S u id -A t r ik a  l>cklec v a n d a g  '11 i i i tsondcrl ikc  posisie in d ie  w êre ld  v a n w e e  die  
Ceit d a t  dckolon isasie  c n  n a -k o lo n ia lc  n io d e rn ise r in g  e n  o n tw ikk e l ing  
gelyk tyd ig  bcsig is o m  in een  en  d icsc lldc  la n d  p laas  tc v ind .  ’n V o o r ld u r e n d c  
dekolon isasieproses het v a n  d ie  b eg in  v a n  d ie  tw in t igsc  ceu  a f  eers  die 
B lankcs progress ie f  v an  B r i t tan je  lo sgem aak .  S e d c r t  d ie  m id d c l  v a n  h ie rd ie  
ecu  is gep oo g  om  d ie  sg. tu i s lan d e  v ir  vcrsk il lcndc  S w ar t  vo lkerc  tc 
dcko lon isee r  en  tee n sw o o rd ig  w o rd  gew orste l  m e t  d ie  p ro b lc e m  o m  a a n  
K lc n r l in g c  en  In d ië rs  sinvolle b u rg c r re g tc  te la a t  to ek o m  cn  o m  Suidw cs-  
A frika  tot o n a lh a n k l ik h c id  te lei. T e rse l ld e r ty d  w o rd  d r in g e n d  o m  oplossings 
gesoek v i rd ic o n tw ik k c l in g sp ro b lc m a t ic k  v an  d ic o n a n ia n k l ik e e n a f l ia n k l ik c  
n a s io n a lc  s ta te  v ir  S w a r te s  asook v ir  d ie  b u rg c r r e g te  v a n  p c r m a n c n tc  S w a r t  
in w o n ers  in d ie  R SA . D ie  gevolg  is d a t  S u id -A f r ik a  m e t  b e so n d e r  kom pleksc  
en  hoofsaaklik  in te rn e  p ro b lc m c  v a n  dcko lon isas ie  e n  o n tw ik k e l in g  worstcl. 
H ie rd ie  p ro b le n ic  v ra  d r in g e n d  o m  d n id c l ik c  f o r m u lc r in g e n  o n tk n o p i n g c n  
k an  n ie  m e e r  b loo t  o p  d ie  toekorns cn  d ie  n a g es lag te  a fgew en te l  w o rd  nie. 
D ie  hcle s i tuasic  is ook  b e so n d e r  d in a m ie s  v a n  a a r d  w eens d ie  v inn ige  
m o d c rn is e r in g  cn  o n tw ik k e l in g  v a n  a llc  b cvo lk ingsgrocpc .  E n ig c  n n w e  
sosiale  en  po li t iekc  s t ru k tu r c  w a t  bcsig  is o m  n it  tc  kristallisccr, sal 
n o o d w e n d ig  ook  m e t  v c r lo o p  v a n  ty d  s teeds  o p  tocpas l ik e  wyse a a n g c p a s  
m oe t  w o rd  o m  ’n Ix 'skaw ing  h ic r  te  la n d c  nit te bou. H ie rd ie  o m s ta n d ig h e d e  
k an  n ie  a n d c r s  a s 0111 ko lon ia le  w a a rd e s  en  s ienings soos bv. d ie  reg v e rd ig in g  
v a n  d ie  i i i th u i t in g  v a n  cen  l a n d / g e m e e n s k a p  d c u r  ’n a n d e r ,  d ie  lae  s ta tu s  
w at a a n  p ro d u k s ic -  e n  h a n d c a r b c i d  to cg ck c n  w o rd ,  ra s s is m c c n  d ie  h o u d in g  
w a t  v ir  o n p r o d u k t ie w c  b e s t a a n lm e rd e ry  in s t a m v e r b a n d  v c ran tw o o rd c l ik  
is, c rn s t ig  tc  b c v ra a g t c k e n  nie. Dit ro e p  d a a r o m  d r in g e n d  o m  d ie  
o n tw ik k e l in g  v a n  g ep as te  w a a rd c o r ië n ta s ic s  cn  idealc  w a t  in s t a a t  is o m  d ie  
k ra g tc  cn  la lc n tc  v a n  d ie  licle S u id -A f r ik aan sc  b evo lk ing  te on tw ik kc l  cn  te 
k an a l isee r  so d a t  d o c lw i t te  w a a rb y  a lm a l  k an  b a a t ,  bc rc ik  k a n  w ord .  Gct>eur 
dit  nic, k an  S u id -A f r ik a  m ak l ik  teen  d ie  steiltes v a n  d ie  on tw ikkelingspassc , 
w a t  n o g  o o rw in  m o e t  w ord ,  beg in  tcn ig g ly  cn  k an  ons m o o n t l ik  selfs oo r  
a fg ro n d e  stort w at  n ic  ne t  c cu c  se o n tw ik k e l in g  k a n  v e m ie t ig  n ie  m a a r  ook 
d ie  tockotns m e t  liaat,  sp a n n in g ,  konllik  en  ko nfron tas ic  k an  betas.
H o c  b d a n g r i k  v e r a n d c r in g  in s ienings en  g r s in d h e d e o o k  al m a g  wees, m oet
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(lit g e p a a rd  g a a n  m et v c rb c te r in g  in d ie  lewcnskwaliloit  v a n  allc Su id-  
A lr ikancrs  d r u r  gcpas te  m o d e rn ise r in g  en on lw ikkeling . In h ierd ie  konleks 
im plisccr d ie  In-grip “ m o d e rn ise r in g ” d ie  o n lw ikke l ing  van  d ie  vcrn ioe  l)y 
ind iv idn e  sowel as hy g e m e e n sk ap p e  o m  d ie hesk ikhare  kennis  o p  d ie  te rre in  
v an  d ie  w e te n sk a p p e  en  tegno log ic  v an  d ie  wêre ld  te m ag i ig en  ook o m  die 
n o d igc  sosiale s t m k t u r e  en  w a a rd c o r i fn ta s ic  te  ontw ikkel ,  sodal hesk ikhare  
kennis  e n  tegno log ie  o p  gepas te  wyse a an g o w e n d  en  n i tg ebo u  kan  word. 
S o d o e n d e  k an  d ie  kw alite il  v a n  d ie  lewe d e u r  sinvolle b e n u l t in g  v a n  allc 
hesk ikh a re  h u lp h r o n n c  verlioog w ord . D ie  v e rn a a m s le  ligpiml in d ie  Su id-  
A lr ik aansc  situasic, te e n o o r  d ie  m eren dee l  v an  oud-ko lon ia le  lande ,  is juis 
d ie  on tsag like  on tw ik kc l ing sp o tcns iaa l  inh 'erent a a n  011s m in e ra a l -  en  
e n e rg ie h ro n n e ,  d ie  h e s ta a n d e  fisiese in l ia s ln ik tu u r ,  ’n g em o dern isee rd e  
gedee l le  v an  d ie  bevo lk ing  en  d ie  bereidwill ig lic id  v an  d ie  grootsle  
m eerd e r l ie id  v a n  d ie  bev o lk in g  tot on tw ikke l ing .  IJit h ierd ie  o o g pu n t  gcsien 
hied die none  kontak  tiissen vci'skillendc Ix-volkingsgrocpe, wat o p  verskillende 
v lakke  v an  o n tw ik k e l in g  en  m o d e rn ise r in g  verkeer ,  juis d ie  ge leentlie id  vir 
b a ie  v in n ige  v o o ru i tg a n g  en  m o d e rn ise r in g  d e u r  d ie  m a g  v an  d ie  voorhee ld  
in kontaks ituas ics  — iets wal S u id -A fr ika  ’n besliste voordeel ho  d ie  mceste 
on tw ik k e le n d e  lan d e  hied.
3. M o d e rn is e r in g  en d ie  rol v a n  d ie  mens-m asjiensis teem
( ic p a s tc  m o d e rn ise r in g  en on tw ikk e l in g  in S u id -A lr ika  b r ing  dus, net soos in 
alle o n tw ik k e ld e  lande ,  nice da t  d ie  pro du ks iev e r ino ë  v an  die  m ens  grooiliks 
d e u r  Hit5 v a n  m as jiene  aa n g e v u l  en  d ras tics  verl ioog  moet w ord .  S o d o e n d e  
w ord  d ie  h e sk ikh a re  b ro n n e  v an  energ ie ,  g ro n d s to w w e e n  in l ig t in g o p  groot 
skaal v ir  d ie  g eb ru ik  d e u r  d ie  m en s  onts lu it .  D ie  vo lgende  eenvou d ige  
vo o rh e e ld  I0011 hoe ’n groot m l die regstreekse a a n w e n d in g  v an  ene rg ie  in 
die alledaagse bestaan  van die  m od ern e  mensspcel: '11 M od crnc  lamilicwoning 
beskik oo r  ’ 11 a rh e id sv e rm o e  van  on geveer  11 500 W all  o m d a l  dit  hy die 
elektrise  net w erk  nangeslu il  is. ’n R e la l ie w c  klein g es insm oto r  se en jin  wek 
sowat 20  000  W a t t  op. In d icn  d ie  k o n t in u c  a rb c id sv c rm o ë  va n  ’n volwassc 
m a n  op  sow at 100 W a l t  gestel w o rd ,  beskik die hu isv rou  o o r  die 
a rh e id sv e rm o e  v an  sowat I 15 “ enc rg ies law c” 2 cn  d ie  b e s tu u rd e r  van  die 
m o to r  o o r  d ie  v a n  200. H ie rd ie  ve rge lyk in g  toon  da t  m ense  w at n ie  oo r  
m as jiene  en  b y k o m e n d e  b ro n n e  v an  m egan icse  energ ie  beskik en w at  op  
hu lle  eie a ih e id s t e m p o  v an  100 W a t t  aan g ew ese  is, g ed w o n g c  is 0111 ’ 11
2 S l ’O O R M A K K R ,  I I . ,  19 7 0 :  S im ial  j u s t i c e ,  K i u T R y  Q m s o i v a l i n n  a n i l  S o u t h  A l i i r a .  
I’ i c l Dl ' i a .  M r i l r l i i i K  i l r m  i l i c  iMilrnr.
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baie  lacr le w c n s ta n d a a rd  cn  Icwenskwalitoit  Ic h a n d h a a f .
W o rd  d a a r  d ie p c r  bcsin oo r  d ie  rol v a n  d ie  m as jicn  in d ie  m o d c rn c  
m a a l s k a p p y e ,  d a n  blyk dil d a t  m as j icn e  ’n s e n t r a l r  rol in a lm a l  sc lewens 
spccl. H ie rd ie  v e rb a n d  tussen m en s  en m as jicn  is so o m v a t t e n d  d a t  d a a r  sells 
v an  ’n soort s i inbiose v an  m ense  en  m as jicnc  sp rak e  is w at met d ie  beg r ip  
“mens-masjiensisterm" a a n g e d u i  kan  word. D ie  rol v a n  d ie  m ens  in h ierd ie  
sistecm lê o p  d ie  vlak v a n  b c p la n n in g ,  o n tw e rp ,  o p b o u ,  g eb rn ik  en  
o n d e r h o n d  v a n  ’n w ye ve rsk e id en h c id  v an  m asjienc . V c r d c r  d ra  d ie  mens , 
as ’n rcdc l ikc  en  sedelike wcsc, d ie  voile v e ran t  w oo rd e l ik h e id  v ir  w at  by met 
sy m as jicne  d oen .  M as j icn e  sc s tcrk  p u n te  is da t  Imlle g root hocvec lb edc  
cn c rg ic  en in l ig t in g  kan  geb rn ik ,  g e n c rce r  c n  t r a n s p o r t e d -, g ro n d s to w w c  in 
g roo t h o c v c c lh rd c  en  teen  hoc te m p o  kan  o n tg in  cn  vc rw erk ,  k o n tin n  kan  
w crk  so n d c r  o m  rnoeg o f  vcrvec ld  tc raak  tcrw yl hoc  presisic steeds 
g e h a n d h a a l  k an  word.
D ie  m en se  w at d ie  m as j icn e  bch cc r ,  d o e n  d i t  nie p r im e r  d e u r  d ie  n ie t ige  
toevoeg ing  v a n  Imlle m cgan iese  a rb e id sv c rm o c  n ic  m a a r  wcl d e u r  hulle  
d c n k v c rm o ë ,  insig en  kennis. I lit d ie  a a r d  v a n  d ie  saak  inoct m ense  kennis  
o o r  ’n wyc v e rsk e id en h c id  v a n  m as jicne  beskik. D it  lei tot ’n w yc 
v e rsk e id en h c id  v a n  b e ro c p e  in d ic s a m c lc w in g ,  w a a r d i c  m ens  in rcgstrceksc 
k o n ta k  m et m as j icn e  ’n v e rsk e id en h c id  v an  rollc in h ie rd ie  kom plcksc  
m ens-m as j iens is teem  vervul .  D ie  lunksie  v a n  tegniese en  b c ro epson dcrw ys  
lê d a n  juis d a a r i n  o m  d ie  m e n s  toe  te rus  o m  as voile m en s  h ie rd ie  
gcspcsia lisccrdc  rollc te verv u l  en  o m  h o m  d a a r in  uit tc  lewe. T eg n ie se  en 
b c ro e p s o n d c rw y s  v o rm  flus ’n o n o n tb c c r l ik e  b ru g  tussen d ieskoo l,  w at  in die  
href* v ir  d ie  lew e v o o rb c rc i ,  cn  d ie  rol w a t  d ie  m e n s  in d ie  m ens-  
m asjiensis teem  vervul .
A lhoew cl d ie  m cn s-m as j icn s is tccm  n og  hce lw a t  defekte  v e r to o n ,  soos bv. die 
g eb rn ik  d a a r v a n  in d ie  roekelosc u it pu t l ing  va n  o n v e rv a n g b a r e  b ronr ie  om  
aa n  d ie  g icrc  v a n  v c r lm i ik c r s m a a t s k a p p y c  tc v o ldoen ,  en  d ie  v o o r td u re n d e  
nc ig in g  o m  m e n se  by m as j ien c  tc laa t  a a n p a s  in p laas  v a n  d ie  om g ck ec rd c ,  
het h ie rd ie  s i s t e c m ’n n u w c  ty d p c rk  in d ie  b c s taa n  v an  d ie  m e n s d o m  ingclui.  
In h ie rd ie  e r a  w o rd  h a r d c  a fs lo w cn d c  lisiekc w crk  v an  d ie  m en s  grootliks 
d e u r  d in k w e r k 3 vc rv ang .  V i r  d ie  ecrs tc  keer in d ie  m en s  sc gcskicdcnis  b icd  
dit ook d ie  m o o n t l ik h c d c  v ir  ’n m e n s w a a rd ig e  b c s taa n  v an  d ie  m c ren d cc l  
v an  flic aa r t le  se inwoncrs .
1 l ) R  I I f l K I l K ,  I’ . I % rl: T h e  a ^ r  o l  f l i s r n n l m n i l y  L o n d o n  : H r i n r m a n .
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M o d e rn isc r in g  e n  on tw ik ke l ing  in S u id -A lr ika  vereis dus d ie  do e lm a tig c  en 
v inn ige  u i tb o u in g  v a n  gcp as te  mens-masjiensis terne. D il  is cg te r  geen 
gcringe  (aak  nie, o m d a t  ko loniale  o m s tand ig l icd e  n ie  allecn  a g te r s ta n d c  op  
h ie rd ie  tc r rc in  la a t  o n ts ta a n  het nie, m a a r  ook ’n rcs idu  v a n  o n v a n p a s le  
m ens-m ens-  en m ens -m as j ien l io ud in gs  ag te rg e la a t  het. H ie rd ie  p ro b lem e  
g a a n  v an  n a d c r  in p a r a g r a a l '3 . 1 en  3.2 beskou word.
3.1 A G T E R ST A .M D E  W A T I N  D IE  O N T W IK K E L IN G  V A N  T O E P A S L IK E  
M E M S - M A S J IE N S I S 1 E M E  O.MDER K O L O N IA L E  O M S T A N D IG H E D E  
O P G E R O U  IS
Een v an  d ie  g roo ls te  redes v ir  d ie  o n tw ik k e l ing sag le rs tand  v an  d ie  meesle 
o ud-ko lon ies  is d a a r i n  geleC d a t  h ie rd ie  la n d c  p ro b le m e  o n d e rv in d  m e l  die 
sk ep p in g  en u i t b o u in g  van  d o e lm a t ig e  m ens-m asjiensis tem e. H ie rv o o r  kan 
’n v e rsk e iden he id  v a n  m e e r  en m in d e r  b e lan g r ike  redes a an g ev o e r  word. 
S o m m ig e  d a a r v a n  g a a n  h ie r  kortliks b e h a n d e l  w o rd  in ’n p o g in g o m  o n d e r  
a n d c re  'n  b e te r  insig in d ie  t rad is ione le  lae s ta tus  v a n  tegniese en 
b e ro ep son derw y s  in S n id -A frika  te verkry.
In E u r o p a  het kont inue  tegnologiesc, w etenskap l ike  en  sosiale o n tw ikke l ing  
tydens  en sells v o o r  d ie  M id d e leeu e  die w eg v ir  d ie  on tw ik ke l in g  v an  die 
m as jicnc  g e b a a n  w a t  d ie  in dus tr ië le  o m w e n te l in g  ten  gevolg  g eh ad  h e t .4 
T e n  spy te  v an  m oeilike  aan p a s s in g sp ro b le m e  soos bv. d a t  w erkers  se 
m ens l ikhe id  d ikw els  ondergesk ik  a a n  d ie  behocftes v a n  p roduks ie  d e u r  
m asjicnc  gestel is en da t  m as jicnc  dikwels ro e t in e h a n d e a r b c id  v c rv a n g  het, 
he t  d ie  to e n a n ie  in p ro d u k t iw i te i t ,  w a t  d ie  m as jicnc  m c c g e b r in g  het, 
d a a r v o o r  v e rg o ed  d e u r d a t  l e w e n s ta n d a a rd e  en  d ie  kw alite it  v a n  d ie  lewe 
d ras tics  v c rh o o g  is. T e k o r tc  a a n  ongcskoo lde  w erkers  in in dus tr ic lc  land c  
het m c t te r ty d  ook m ccg e b r in g  d a t  die m asjicne d ie  m ercn dec l  van  die 
u i t p u t t e n d e  h a n d c a r b c id  ve rr ig  het. As gevolg  h ie rv an  het d a a r  m et verloop  
v an  tyd  die m o d c r n c  m ens-m asjiensis teem  tot s tan d  gekom.
Dicselfdc on tw ikke l ingsproses  het h o m  eg te r  n ie  in d ie  kolonies voltrck  nie. 
D a a r  het d ie  invoer  v a n  d ie  g o cdk oo p  indus tr ië le  p ro d u k tc  v an  die 
m o e d c r la n d  d ie  m a r k te  v an  d ie  lokale  tegnologiesc p ro d u k tc  o o rg e n c cm  
soda t  t r ad is ion e le  tegnolog icë , soos bv. d ie  p ro d u k s ie  v an  yster in S u ide r -  
Afrika vcrlorc  gegaan  het voorda t dil ’n  na tuur l ikc  tegnologiesc m odern iscr ing  
kon o n d e rg a a n .  D ie  ekonom icse  a a n tre k l ik h c id  v an  die mccstc  kolonies vir
’ CMI’( ) I , I ,A ,  C .M . .  Hrlorc ll ir  Indus tr ia l  R evolut ion-  l'juro|>can society a n d  econom y
10 0 - 1 700. L o ndon  : M ethue n .
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d ie  m o c d c r la n d  w as hu lle  o o rv lo cd ige  h ro n  v an  a rb e id  ( inhecm se  bevo lk ing  
r n / o f  slawe),  soda l  p ro d u k s ic  hoofsaaklik  o p  h a n d e a r b e id  ol te wel 100 W  
“ rn cn s tn a s j ien r” b r r u s  het. D ie  rol v a n  d ie  kolon ia le  a m p t e n a r e  en kolonistc 
n it  d ie  m o e d e r la n d  is ook  gcw oonlik  gcsien as d ie  v a n  b es tu u rd e rs  v an  d ie  
p ro d u k s ic  d e u r  d ie  “ m e n s m a s j ie n e ” . Soos m as jiene  o p  b e p e rk te  skaal 
m c t t e r ty d  in d ie  kolonies  in g ev o e r  is, w as d ie  n e ig in g o m  d ie  m as j ien e  en  die 
“ m e n s m a s j ie n e ”  o p  d iesellde v lak  te bcskou  w eens d ie  lae s ta tu s  v a n  m ensc  
w at  a a n  d ie  produksieprosesse  v e rb o n d e  was. W a a r  to e n e m e n d e  v a a rd ig h c id  
in d ie  ko lon ie  b c n o d ig  w as  o m  d ie  m e e r  gesofis t ikccrdc m as j iene  tc b ed ien ,  
was d ie  n e ig in g  o m  m ense  d a a r v o o r  a f  te rig  in p laas  d a a r v a n  o m  hu lle  te 
o n d e r r ig  en  o p  tc lei o m  hulle  voile m enslike  rol in ’n doc l t rc f fende  mens- 
m as j iens is teem  tc s p e d .  T cg n ic sc  e n  b c ro e p s o p le id in g  is du s  grootliks 
gcassosiecr m e t  d ie  a f r ig t ing  v an  d ie  n o d ig c  “ m e n sm a s j ien e”  o m  die 
m as j ien e  tc b ed ien  en is as geskik bcskou vir  d ie  m in d e r  bev oo rreg tes  v a n  die 
b c v o lk in g . ’ A k ad cm ic se  o n d e rw y s  is w eer  m et  d ie  o p le id in g  v an  die 
b c v o o rrc g tc  “ b e s tu u rd e r s ”  cn  c ic n a a r s  geassosieer cn  h e t  heel w at  h oc r  
s ta tus  genict.
O n tw ik k c l in g  v a n  d ie  m en s-m as j ien s is teem  in d ie  n y w e rh c id s la n d c  het m et  
verloop v an  tyd m c c g c b r in g d a t  ongeskoolde ofhalfgcskooldc “ m ensm asjiene” 
v a n  d ie  kolonies  nie m e e r  m et d ie  gesofis t ikccrdc  m ens -m as j iens is teem  v an  
die m o e d e r la n d c  kon m e e d in g  nie. D it,  in ko m b in a s ie  m et  a n d e r  faktorc ,  het 
d ie  do o dsk lok  v ir  d i i e k lc  ko lon ia l ism e  gesluit o m d a t  d ie  kolonies se 
v c rn a a m s lc  n u t ,  nl. as b ro n  v an  ongesko o ld e  a rb e id ,  nie  m e e r  v a n  g roo t  
ckonom iese  b e la n g  was nie.
3 .2  D I K V H l i O l ' I N G  V A N  T O E P A S U K E  M E N S - M A S J I E N S I S T E M E  
I N  D IE  A/I A O L  O N I A l .E  E R A
In  d ie  n a -k o lon in lc  e ra  v an  d ie  a lgc lopc  a a n ta l  d ck ad cs  he t  o ud-ko lon ies  
g ep o o g  o m  hu lle  o n tw ik k c l in g s a g tc r s la n d  in te h a a l  d e u r  in d u s t r i d e  
p r o d u k tc  sell tc  v c rv a a r t l ig  d e u r  d ie  n o d ig c  m as j ien e  d a a r v o o r  in tc vocr. 
D ie  m o d e r n e  m as j ien e  w a t  a a n g c s k a f  is, is m ccs ta l  so kom plcks  d a t  ’n g roo t 
p ersen tas ic  v a n  «lie lokale  bcv o lk in g  n ie  ’n voile m enslike rol m a a r  vcel 
e e rd e r  d ie  v an  a fg e i ig ic  “ m e n s m a s j ie n e ”  d a a r o p  k an  s p e d .  D ie  w crklike 
b c h c e r  v an  h ie rd ie  sisteem v a n  m as j iene  en  “ m e n s m a s j ie n e ” b c r u s d a n  b y ’n 
kIcin g io c p  h o o g  geskooldes w a t  d ikw els  '11 soort “ m o d e r n e  e i l a n d ” te cn o o r  
d ie  m i n d e r  geskoo lde  m en sc  v a n  tlie la n d  v o rm . D ie  p ro b le c m  m e t  h ie rd ie
'  M A I . I I K K H K .  !■"..<» MI7 7 : K d n i  a l i o n  i n  S o u t h  A i r j r a ,  V o l .  I I :  1923— 7 5 . K a a p s l a d .  | u l a .  
I{(K>fs1u k  X V I I I :  Vim  a l i o n a l  a n d  ' l V r h n i r a l  K c lm  a l i f m .
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b e n a d e r in g  is d a l  d ie  p m d u k t iw i te i t  va n  kom plckse  m as jicne  o n d e r  sulke 
o m s ta n d ig h e d c  rc la tie l’laag  is w eens o n v o ld o cn d c  b eg r ip  by die m ense  w at 
hu lle  b ed ien .  So w o rd  d a a r  byvo o rbee ld  bew eer  d a t  die w erkleeftyd  van  ’n 
Irekker  in S u id -A l r ik a  hee lw a t  k o r le r  as in d ie  V S A  is. Dit b r in g  m ec  dat dit 
v ir  ons moeilik  is om  o p  d ie  w ê re ld n ia rk  v ir  v c rv a a rd ig d e  p ro d u k te  tc 
k om p e tce r ,  tc rw yl d ie  p ro du ks ievc r ino ë  v an  d ie  bcsk ikbare  m asjiene w at 
gc'installecr w o rd ,  d ikw els te g roo t v ir  d ie  lokale m a rk  is. Gesofistikecrdc 
m as jiene  is ook  k a p i t a a l in te n s ic f  cn  a rb e id sb c sp a re n d  m a a r  vcreis hoog 
opgele ides  v ir  doeltrelTende Itmksionering. D us is hulle  nie goeie beleggings 
in o n tw ik k e le n d e  lan d e  w a t  worstel m e t  teko r te  a a n  k a p i t a a l  en  hoog 
geskooldes tc rw yl d a a r  te rse lfdertyd  w erk  a a n  g roo t geta l lc  lac r  geskooldes 
verskaf  m oet w ord .
Die enigs le  p rak t ie se  oplossing  v ir  h ie rd ie  d i l e m m a  lê d a a r in  om  gepaste  
m ens-m as jiens is tem e vir d ie  behoeftes en g c lee n th ed e  v an  on tw ik ke l ing  tc 
on tg in .  Die b c lan g r ik s te  k o m p o n e n t  in h ie rd ie  on tw ik ke l ing  is ongetw yfeld  
die mcnslike. O n g e sk o o ld e  en ha lfopge le ide  “ m en sm asj ien e”  k an  nie die 
m as in sells c c n v o u d ig e  m ens-m as j iens is tem e o p k o m  nie. D ie  besonder  
v in n ig e  b ev o lk in g s to e n a m e  o n d e r  die m in d e r  b cv oo rreg tc  cn  m in d e r  
o n tw ik k e ld c  g roep e  en g em e e n sk a p p e  vereis d ie  v inn ige  o n tw ikk e l in g  van  
mense vir  die  noodsaaklikc  snelle uit b on ing  van  gepaste  mens-masjiensisteme. 
Dit impliscer d a t  d ie  on tw ikke ling  van  m o d e rn c  tegniese cn beroepsonderw ys 
hoc v o o r r a n g  in o n tw ikk e len d e  lan de  m oet genict. T ro u cn s ,  d ie  v inn ige  
o n tw ik k e l in g  v an  J a p a n 6, T a i w a n 7 en  Israel" k an  o n d e r  a n d c rc  a a n  die 
v in n ig e  u i tb o u in g  d a a r v a n  toegesk ry f  w ord .  I J i tb r c id in g  v an  tegniese en 
b e ro e p so n d e rw y s  alleen  is eg te r  nie v o ld o e n d e  nic. O n tw ik k e le n d e  land e  
soos S u id -A f r ik a  sal n og  ’n g c ru im c  tyd  lank  ’n a g te r s ta n d  in onderw ys-  
v oo rs icn ing  o n d c rv in d .  M en se  met b e p e rk tc  o n d c rw y s  en o p le id in g  kan 
eg tc r  a lrecd s  hu l le  m cnslikc  rol te c n o o r  ccn v o u d ig c r  m as jiene  vcrvul ,  w at 
hulle  p m d u k t iw i te i t  aansicn lik  sal vcrhoog . D a a ro m  is d ie  o n tw ik ke l in g  van  
gepaste masjiene in ’n ontwikkelingsituasicsoaktucel. V erder  het agtcrnakom crs 
in d ie  on tw ikke l ingsproses ,  soos .Suid-Alrika, d ie  vo ordce l  d a t  hu lle  kan  leer
8 KOHAVASIll, TIiTSIJYA, 1970: Sorirly, Srliools and Progress in Japan. Oxford : 
IVrgamon Press.
7 TANCJ, (•!IIM. 1981: I lie Development and Improvement of Vocational Industrial 
Education in Taiwan, rn  (IH A N ti, VV.S. LN ('HMN C.Y., I9BI: Developing Terhniral 
Manpower in Taiwan, in I’loecedings 19H1 Conference on Technical and Vocational 
Education in Southern Africa, Conference Associates, Silverton.
" Rl ICI1MAN, I. 1981 in verwysing 7.
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u i t  d ie  fou te  v a n  d ie  lan d e  w al d ie  p ion ie rsw erk  a a n  d ie  o n tw ik k e l in g  v a n  die 
m ens-m as j icns is tem e  gedo en  het. H ie r  w o rd  v e ra l  g e d in k  a a n  p ro b le m e  m et 
d ie  oo reksp lo i ta s ie  v a n  h u lp b r o n n e ,  d ie  g e p a a r d g a a n d e  besoedc l ing  en 
p ro b le m e  m et d ie  o n t s t a a n  v a n  m a ssa m en se  cn  d ie  v e re e n s a m in g  v a n  die 
in d iv id u  in  sekere m o d e r n e  sistcme.
4. D ie  u i tb o u in g  v a n  gep as te  m ens-m as j icns is tem e in S u id -A fr ika  d e u r  
tegniese cn  b e ro c p so nd erw ys
D ie  v o lg e n d e  gegew ens il lus trcc r  d ie  S u id -A fr ik aan se  p ro b lcem  o m  gepaste  
m ens-m as j icns is tem e  te on tw ikkc l:  W o rd  d ie  B lankes v a n  S u id -A fr ika  m et  
d ie  bcvo lk ings  va n  Israel cn  T a i w a n  vergelyk , lei l a a s g e n o e m d e  tw ee  lan de ,  
p e r  m iljoen  bcvo lk ing  b e rcken ,  o n g c v e e r  tw ee  keer  soveel ingcnieurs ,  tegnici 
en  a m b a g s m a n n e  p e r  j a a r  op. V i r  d ie  to ta le  S u id -A f r ik aan se  bevo lk ing  is die 
o p le id in g s te m p o  8 tot 10 keer  la e r  as v ir  Is rae l  en  T a i w a n 9 o p  h ie rd ie  
geb iede .  ja a r l ik s  w ord  d a a r  in S u id -A fr ik a  o n g ev ee r  23 000  b y k o m e n d e  
a m b a g s m a n n e  cn  9 800  b y k o m e n d e  v o o r m a n n e  b e n o d ig  om  ’n ekonom iese  
g roe ikocrs  v a n  sow at 4,5% te h a n d h a a f .  In  w erk l ik h e id  w o rd  d a a r  n e t  sow at
10 000  a m b a g s m a n n e  en  2 0 0 0  tegn ic i  j a a r l i k s  o p g e le i .10 D ie  to ta le  
op le id in gsko s te  p e r  a m b a g s m a n  k an  so h o o g  o f  selfs h o ë r  as d r ic ja r ig c  
u n ive rs i te i t so p lc id in g  wees. In  T r a n s v a a l  vo lg  o n g e v e e r  20% v a n  Blanke- 
lec r l ingc  in d ie  S e n io r  S e k o n d c re  skoolfase tegn iese  en  beroepsrig t ings .  V i r  
S w a r l  lec r l ing c  b e d r a  d i t  so w a t  1%. V i r  Is rae l  e n  T a i w a n  is h ie rd ie  
perscn tas ics  6 0 — 8 0 % ."  D us, a lhocw el  d ie  to ta le  S u id -A f r ik aa n se  si tuasic  
g u n s t ig  m et  d ie  v a n  d ie  m ces te  A fr ik a - la n d c  vergelyk ,  b r in g  ’n n a d e rc  
b e sk o u in g  d a a r v a n  soos h ie rb o  ’n b a ie  m i n d e r  g u n s t ig e  b ee ld  n a  vorc. D ie  
Blankes, w at  d ie  g roo ts tc  gcdce l te  v an  die  m o d e r n e  industriS le  bevo lk ing  
u i tm a a k ,  toon  o p  tegniese cn be ro ep so p le id in g  a g te r s ta n d e  te en o o r  v in n ig  
o n tw ik k c lc n d e  la n d e  soos Is rael en  T a iw a n .  D ie  o p lc id in g  v a n  d ie  res v an  
die bcvolking, cn  vcral d ie  S w art  bevolking, is v c rgc lyk baa r  m e t  on tw ikke lende  
la n d e  w at  o p  b a ie  lae r  v lakke  v a n  o n tw ik k e l in g  as S u id -A fr ika  v e rk e e r .12 Die
9 RAl ITKNHAOH, W.I,.: Appendix 1, vrrwysinj; 7.
10 Vcrslajf van dir Wcrkkomiirc: ( )mlcrrij( van (licnalimrwrtenskappc, wrkunfir rn Irgninr 
vakkc, 1981: Tcf(iiirw rn  lirrocpsondrrwys. RON, Pretoria.
11 Vrrwysint; 7 rn  8
”  GARBKRS, |.(i. Midi: SuiH-Alrika in Afrika Vrrband: OpvorHin« rn  OnHrrwys. 
Pretoria: Snid-Afrikaansr Akadcmir vir W rtrnskaprn  Kun», p.81 — 103.
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gevo lg trck k in g  w a a r to e  gekom  kan  w ord ,  is d a t  alle bcvolk ingsgrocpc  in 
S u id -A fr ika  n og  nic d ie  on tw ik k e l in gsm oo n t l ik hed e  w at  d ie  un icke  situasie 
in S u id -A frika  b ied ,  na  b eh o re  b c n u t  nie.
D ie  ko lon ia le  s i tuasie  w a t  in 3.1 en 3.2 geskets is, d r a  so n dcr  twyfcl h ie r to e  
by. ’n O o r a a n b o d  v a n  ’’m en sm as j icn e” b r in g  m cc  d a t  nóg  tnense nóg  
m as j ienc  o p t im a a l  b e n u t  w ord .  D ie  n c ig in g o m  gesofist ikeerde m as jiene  in 
to voer v e re rg e r  d ie  s i tuasie  en v e rg ro o t  die steeds n y p e n d c  tckor tc  a an  
geskooldcs. V c rd e re  tipiese s im p to m c  van  so ’n si tuasie  is d ie  volgcnde: Die 
stat us van  akadem icse onderw ys is hoPr as die van  tegniese en bcroepsondcrwys. 
M rn s l ik c  o n tw ik k e l in g  gcniet ook  nie v o ld o en d e  a a n d a g  by  d ie  o p lc id in g  
v an  a m b a g s m a n n c  nic.
D ie  p ro b le e m  w a a rv o o r  ons te s ta an  kom , is d a t  d ie  b lo te  u i tb rc id in g  van  
byvoo rbee ld  v ak lee r l in g o p le id in g  n ie  d ie  kern  v an  d ie  p ro b lc m e  raak  nic. 
T o c p a s l ik e r  tegn iese  en  berocp so lc id ing  moet du s  on tw ikkel w o rd  a lvorens 
u i tb rc id in g  v a n  h ie rd ie  o p lc id in g  d ie  gew enste  rc su lta te  sal Icwcr. Die 
b e la n g r ik e  v r a a g  is o p  welke wyse d a a r  v c ra n d e r in g  cn  v c rn u w in g  in 
tegniese cn  b e ro ep so p lc id in g  in Su id -A fr ika  a a n g e b r in g  moet w o rd  o m  ’n 
gepas tc  m ens-m as jiens is teem  u it  te bou.
In sy wcse w en te l  h ie rd ie  hclc  p ro b le e m  o m  d ie  v a n  m cnslikc o n tw ikk e l in g  
in ’n o n tw ik k e len d e  land .  T w e e  aspekte  h ic rv an  verd icn  vera l  a a n d a g :
(i) Die nadelige effekte wat vinnige verandering op mense se denkvermoë kan uitoefen
D ie v in n ige  v e r a n d e r in g  v an  land e l ik e  n a  s tedc l ike-indus tr ië le  leefwyses o f  
to e n c m c n d e  v e r a r m in g  in lande l ike  geb iedc  d e u r  o o rb evo lk ing  vcroo rsaak  
c rns t ige  s t r e m m in g  in d ie  huisgcsin  en  d ie  m a a t sk a p p y .  O u c r s  w a t  in so ’n 
o o rg a n g  b c tro k k c  is, o n d e rv in d  dikwcls e rns t ig e  a a n p a ss in g sp ro b lem c  cn 
v in d  dit m ocilik  o m  gepas tc  n o rm c  en  w aard co r iën ta s ie s  v ir  d ie  nuw e 
situasics u it  te  b o u  cn  hn l lc  toe te eicn. D ikwcls g a a n  so ’n o o rg a n g  ook 
g c p a a r d  met d ie  o n tw ikk e l in g  v an  swak sosioëkonomiese toes tande .  Die 
gcvolg  v ir  k in de rs  in so 'n  si tuasie  is d a t  hulle  saam  m e t  d ie  ouers  in ’n  soort 
lab ie le  o o rg a n g s i tu a s ic  tussen d ie  one  en d ie  n u w e  be lan d .  In d ien  lede van  
d ie  m a a t s k a p p y  w a t  a lrecds  h ie rd ie  o o rg a n g  m e t  wclslae o o rb r u g  het, nic  ’ 11 
h e lp e n d e  h a n d  o p  vera l  die  onderw ys-  en  ople id ingsv lak  uitstcck nie, kan  dit 
g e b e u r  d a t  g roo t  ge ta l le  k inders  in ’n ku l tu u r -  en  o p v o c d in g sv ak u u m
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opgroe i .  V o lgens  n a v o rs in g  w al  in Israel g edoen  is, 13 lei d it  to t swak 
o n tw ik k e l in g  v an  fu n d a m e n te le  denkprosesse  by d ie  kinders. S u lke  k inders  
o p e n b a a r  nie a lleen  lae r  in te ll ig rns ickw osicn lc  nie m a a r  p res tee r  sw ak in d ie  
skool en  in d i r  lewe en  n c ig o m  hulle  a g te r s ta n d e  in hu l le  kinders  voort  tes i t .  
’n V in n ig e  b e v o lk ing saan w as ,  w at t ip e re n d  v an  m in d e r  l ievo o rre g tr  rriense 
in h ie rd ie  si tuasie  is, vereis d a l  h ie rd ie  p ro b lee m  so spoedig  m oontlik  
a a n g r p a k  w o rd  v o o rd a t  dit  d e u r  d ie  o m v a n g  d a a r v a n  vir  allc p rak t iese  redes 
feitlik o n o p lo s b a a r  r a a k  — ’n s i tuasie  w at  m o o n t l ik  a lreed s  in som m igc  
o n tw ik k e len d e  la n d e  b r re ik  is. D ie  m o o n t l ik h e d e  d a t  sulke situasies ook 
b in n e  a fs ie n b a re  ty d  o n d e r  s e k r r r  h rv o lk in g sg ro cp e  cn  in sekere g e b iede  in 
S u id -A f r ik a  kan  o n ts ta a n ,  kan  nie u itgcslu it  w o rd  nie. H ie rd ie  p ro b le em  
v a n  m i l i e u g e s t r e m d r  ol se k o n d c r  v e r t r a a g d e  k inders ,  w at  v e r  o n d e r  hu lle  
in h e re n te  ve rm o ën s  p re s te r r ,  het a lreed s  in d ie  vcrlcdc  m e t  d ie  a rm b la n k e -  
v ra a g s tu k  v a n  d ie  d e r t ig e r  en v e e r t ig e r ja re  sy k op  in Suid-Al 'r ika uitgesleek. 
A angesien  d ie e rn s t ig s te  p r o b l r m e  des tyds  tot ’n m in d c rh e id  van  d ie  Blankes 
b e p e rk  was, w as h u lp p r o g r a m m e  v a n  d ie  s taa t ,  kerkc  en  gem een sk aps-  
o rgan isas ies  v o ld o e n d e  o m  d ie  eko no m iese  aspek te  v a n  d ie  p ro b le e m  te 
o n d e r v a n g e n  i s a r m o r d e  a s s o d a n ig  betreklik  gou  in d ie  verstcdelik ingsproses 
uitgewis. D ie  h ti id ige  p ro b le m e  m et  d ie  o n to e re ik e n d e  o p le id in g s te m p o ’s 
v a n  B lankes o p  tegn iese  geb iede ,  d ie  rc la t ic f  hoc  d r i t ip -  en  uitsaksyfers o p  
u n ivers i te i teasook  p ro b le m e  m et  d i e o n d e r r i g v a n  w is k u n d c e n  n a tu u rw e te n -  
skap  wil e g le r  d a a r o p  d u i  d a t  d ie  p ro b le m e  o p  d ie  kogn it icw eon tw ik kc l l in gs-  
v lak ,  w a l  m e t  v i n n i g r  v e r a n d e r in g  g e p a a r d  g a a n ,  n o g  s teeds  nie  n a  b e h o re  
d e u r  d ie  B lankes e rk en  en  opgelos  is nie.
D ie  m assa le  v e rs ted e l ik ing  v a n  S w a r te s  (sow at t ien  to l  tw in t ig  m iljocn  
m en sc  sal w aa rsk y n l ik  b in n e  d ie  v o lg e n d c  tw in t ig  ja a r  vcrs lcdcl ik ) b r in g  
m e e d a t  die p rob lem e met kognitiewe ontw ikkeling  tydens vinnige vcrander ingo  
n ie  m r r r  g r ïg n o re e r  k an  w o rd  nie, a a n g e s ie n  d ie  m e c r d c rh c id  v a n  h ie rd ie  
m en sc  in ’n m in d c r e  o f  m c e r d c rc  m a t e  d a a r i n  v a s g c v a n g  k a n  ra a k  e n  dil 
o n b e r e k e n b a r e  im plikas ics  v ir  d ie  to eko m s v i r  a l lc  S u id -A f r ik an c rs  inliou as 
dit  n ie  gou  opge los  w o rd  nic.
O i id e r v in d i n g  in d ie  liclc w i r e  Id en  n a v o rs in g  w a t  in  Israel g e d o e n  is, toon  
d a t  d ie  t r a d is io n e le  a k a d c m ic sc  skool n ic  ’n l ieso nd er  gcskiktc  op v oed in gs -  
in s t ru m e n t  in so ’n v in n ig  v e r a n d e r e n d c  s i tuas ie  is nic. (J ro o t  ge ta l le
11 (i) KRANKKNSIT.1N, C. They lliink a «a in — RejloritiK ro«nilivc abilities
through tca< hiiiK N rw York : Y'an Noxlraml KrinlmlH.
(ii) FK U R K STK IN . K. 1979: T h e  Dynam ic As«*smrnt of R e ta rded  IVHormrrs. 
B alliinoir : T h r  iln iv rm ly  Park Press.
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m il ieu g cs t rem d c  k indcrs  sk ram  va n  d ie  sg. “ d in k v a k k e ” w eg  n a  die 
“ lec rvakke” , w a t  ’n du id e l ik e  a a n d u id in g  is d a t  die nod ige  kognit icw e 
o n lw ik k e l in g  nie n a  b c lio rc  p la a sv in d  nie. D ie  gevolg  is e g te r  steeds d a t  
s tygende  kwaliflkasics soos onderw y svo o rs ien ing  u i tb rc i  so n dcr  d a t  dit  ’n 
w a a rb o rg  lew er d a t  d ie  persone  m e t  d ie  kwalifikasics in ’n m o d e rn e  opset 
p ro d u k t ie f  is. D it  b r in g  spoed ig  w erk looshe id  m e c o n d e r  m ense  w a t  dikwels 
j a r e  lan k  gesloof en opgeolTcr he t  o m  sekerc kwalifikasics te bere ik  cn  in die 
proses hoP aspirasies on tw ik ke l  hct. ’n K ra g t ig e r  vo rm  v an  sosiale d in a m ic t  
w at en ige  sosiale o f  poli tieke stelsel u i tm c k a a r  sal k an  blaas, is nouliks 
d c n k b a a r .  T a n s  p ro d u see r  S u id -A fr ika  ju is  h ie rd ie  d in a m ic t  o n d e r  alle 
bcvolkingsgroepe .
D ie  u i tw e g  u it  h ie rd ie  d i l e m m a  lê n ie  d a a r i n  o m  “ d in k v a k k e ”  soos 
W isk u n d e  cn  K u l tu u r w e tc n s k a p  te p ro p a g e e r  o f  selfs v e rp l ig te n d  te m a a k  
nie. D ie  p ro b le e m  is d a t  m ense  m e t  v e r t r a a g d e  kognit iew e v erm oens  ju is  
p ro b le m e  m e t  d ie  basiese denkprosesse  o n d e rv in d .  H ie rd ie  p ro b lc m c  hct 
e g te r  nie hu llc  o n t s ta a n  d a a r in  d a l  d ie  ouers  cn  selfs o n d erw y se rs  nie 
b y vo o rb ee ld  W is k u n d e  en N a tu u rw e tc n s k a p  ve rs taan  nie m a a r  d a t  hullc 
nie d a a r in  s laag  om  die  to ta le  w crk likhe id  v an  h u l l e o m g c w i n g o p ’n sinvollc 
m a n ic r  a a n  k ind c rs  o o r  te d r a  en  te verto lk  n ie .14 D ie  oplossing  v an  h ie rd ie  
p ro b le e m  lê d a a r i n  om  d ie  k indcrs  cers te  h e lp o in  b c tc r  tc leer d in k  alvorcns 
d in k v a k k e  (w a t  t ro u en s  alle vak ke  insluit as hu llc  d e u r  d e n k e n d c  m ense  
a a n g e b ie d  w ord )  wcrklik  sinvol a a n g e b ie d  w ord . Wyses w a a ro p  d it  gedoen  
k an  w ord ,  sal besp rcek  w ord  n a d a t  d a a r e r r s  n a d i e  tw eede  p ro b le em  v an  die 
S u id -A fr ikaan se  si tuasie  gekyk is.
(ii) Die ontoepaslikheid van gesindhede uit die koloniale era
H ie rd ie  p ro b le e m  sp ru it  uit m cnslikc  g es ind hed e  w a t  uit d ie  kolon ia le  e ra  
s tam . Soos a lrcc d s  gen o cm  w as die ko loniale  bcstel gek em n e rk  d e u r  
hcci sende  en  o nd c rg esk ik te  g em c e n sk a p p c  in d ie  kolonies m e t  die  m in im u m  
m obi l i le i t  tussen  d ie  twee. W a a r  h ie rd ie  vc rd e l in g  met s law crny  en e tn icsc  
vcrskille  g e p a a r d  g e g a a n  het, was dit nog  m ak l ik c r  om  d it  te w c tt ig  c n  in 
s tan d  tc hou. IJit d ie  o o g p u n t  v a n  d ie  o n tw ik k c l in g  va n  gepas te  mens- 
m as jicns is tcm e h ou  so ’n si tuasie  c rns tige  nad c le  vir be idc  g ro cpe  oor  die 
lang  te rm y  n in. D ie  b c te r  opge le idc  cn  b cv o o rreg te  seksies v a n  d ie  bevolk ing  
ne ig  n a a m l ik  o m  die b c s t a a n d c  sisteem m e t  hu lle  in g e b o u d e  posisie en
M KKUICKSTI’ilN, R. 19R0: Instrumental Enrichment — An Intervention Program for 
Cognitive Mocliíiahitity. Hoofstuk 2. Baltimore: The University Park Press.
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v o o rr c g le  as n a t i iu r l ik  cn  sell's v o o ra f v c r o r d in c c r d  te bcskou. D it  b r in g  m ec  
d a t  h 1111«- eers tens n i r  kan  insien d a l  hulle  self d ie  n o d ige  on tw ik ke l ing  m ocl 
o n d e r g a a n  o m  d ie  m o d e r n e  m en s-m as jiens is teem  volled ig  o n d r r  d ie  knie  te 
kry nie en  ook  n ie  kan  insien da l  d ie  m in d e r  b e v o o rreg te  g roepe  wesentl ik  
a n t l e r  rolle as d ie  v an  “ m e n s m a s j ic n c ” k an  ve rvu l  nie. In  ’n  n a -k o lon ia le  
s i tuasie  w ortl d a a r  dikwels pogings aan g e w e n tl  om  tl ieo n d e rsk e id  v oo r t  tes i t  
d e u r  b y v o o rb e e ld  s t a r re  en  b lyw en tle  k u llu u rv e rsk i l le  v ir  d ie  tw ee  g roepe  
v o o ro p  te stel, b e s ta a n d e  verskillc  te b ck lem to o n  en liefs a a n  s igbare  
geneliese  e ien sk ap p e  soos ve lk leu r  te koppel.  In  S u id -A fr ika  het flit 
b y b o o rb e e ld  g e ru im e  ty d  lank reeds  gelei tot d ie  o o r - a k se n tu e r in g  v an  die 
“ b e w a r in g ” v a n  stamstclscls  en hu lle  t rad is ione le  gebru ike ,  so s ia le s t ru k tu re  
en b e s t a a n s la n d b o u  so n d e r  d a t  die noo dsaak l ik e  k lcm  o p  v in n ig e  en  sinvolle 
m odern ise !  in g g e p la a s  is. A a n  d ie  a n d e r  kanl n e ig d ie m e n s c  w at  hoofsaaklik 
as “ m en s m a s j ic n c ” in d ie  bestcl funksioneer,  o m  hulle  p ro b le m e  fcillik 
gehee l en  al a a n  d ie  h o u d in g  v a n  d ie  heerse rk las  toe te skryf. D ie  ne ig ing  
b e s laa n  d a n  d ikw els  o m  alle pogings  d a a r o p  te r ig  o m  in d ie  skoene v an  
h ie rd ie  klas te  klim, o n g e a g  o f  d it  d ie  reg ie  “ o n tw ik k e l in g sk o e n e ” is al d a n  
nie. Soos d ie  A m e r ik a n e rs  dit g epas  stel, k an  dit m ak l ik  tot ’n situasie v an  
“ All chiefs a n d  no  I n d i a n s ” lei, d .w .s.  a lm a l  wil b aas  wees en n ic m a n d  wil 
d ie  w erk  d o e n  nie.
D ie inspeling  van  g c n o c m d e  on t w ikke l ing sp rob le ine  o p  m e k a a r  v e rk la a r  in 
’n g root m a le  w a a io m  o n tw ik k e l in g  so ’n n iters  mocilike proses isen  w a a ro m  
so m in  lan d c  w crklik  d a a r i n  s l a a g o m  hulle  on tw ik k e l in g sg e leen th ed e  goed 
te b e n u t .  H ie rd ie  p ro b le m e  kan  S u id -A fr ika  ook o p  sy o n tw ik ke l ing sp ad  
ba ie  sleg ppot jie.
4.1 V K R .N U W IN G  E N  U IT B O U IN G  V A N  T E G N IE S E  E N  B E R O E P S -  
0 P L E 1 D IN G  A S  ' N B E L A .N G R IK E  S T A P  O P S O E K N A  D IE  O P L O SSIN G  
V A N  SU ID -A  i n  IK  A S E  O N T  W  IK K  ELI. KGS P R  O B L E M  E
M et flic v o o rg a a n d c  g lo b a le  o m ly n in g  v a n  d ie  S u id -A f r ik aan sc  on tw ik -  
k e l in g sp ro b le m a l iek  as u i lg a n g s p u n t  w o rd  nou  korlliks g e toon  hoe tegniese 
cn IxTocpsople id ing’n deurs laggew ende  rol kan spcel in menslike on tw ikkeling  
cn  d ie  u i tb o u in g  v an  gep as te  m cns-m as jicns is tcm c.
D a a r  b e s taa n  m in  Iwyfcl d a t  tegniese en  b e ro e p s o p le id in g a s  hoofdoelwil die  
o n tw ik k e l in g  v a n  d ie  m cns like  e ie n s k a p p e  m oel stel w a t  v ir  d ie  lewe en v ir  ’n 
vo l lcd igc  m ens like  rol in ’n g e p as te  m en s-m as j ien s is teem  n o d ig  is. Dil
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is in sekerc opsig te  m a k l ik e r  gcsê as ged aan .  In  situasies w a a r  Hie s ta tus  v an  
tegniese en  beroep son derw y s  nog  rc la t ie f la ag  is en w a a r  m il ieug cs t rem dh e id  
n og  a lg cm een  v oo rko m , b e s ta an  d a a r  a l tyd  d ie  ne ig ing  by d ie  sg. 
ak ad cm iese  skole o m  sw akk er  p rcs tec rde rs  o p  tegniese o n d erw ys  a f  te skuif. 
D ie  v e rsoek ing  b e s ta a n  d a n  o m  te ru g  te val op  b lo te  “ a f r ig t in g” v a n  h ie rd ie  
m ense  o m  sekere  tipes w erk  te Hoen — d.w.s. die “ p ro d u k s ic” van  afgerigte  
“ m cn s -m as j icne” in tegniese en  beroep son derw y s  en  -oplciding.
’n L a n g te r m y n u i tw c g  u it  h ie rd ie  d i l e m m a  sou n a tu u r l ik  wees o m  die hele 
s isteem v a n  o n d e rw y sv o o rs ie n in g  v a n  o n d e r  o m  a f  te v o rm  sodat d ie  n od ige  
re l iabi li tas ie  v a n  kogn il iew e  v e rm o ens  v a n a f d i e  a a n v a n g  v an  o n d erw ys  van  
die kind p laasv in d .  D it  is e g t e r ’n la n g d u r ig e  proses, vcra l  a s d a a r a a n  ged ink  
w ord  d a t  ’n rede l ik  hoc pcrsen tas ie  v an  d ie  ondcrw ysperson ee l  uit sekere 
bev o lk ing sg roep e  self no g  m e t  die  p ro b le m e  va n  v in n ig e  o o rg a n g  worstel cn 
p ro l) lem c m e t  hullc cie kognit iew e prosesse het. Al sou so ’n v e ra n d e r in g  
eg te r  reeds a a n s t a a n d c  ja a r  in d ie  ee rs te lkoo lk lassc  a a n g e b r in g  w o rd ,  sal dit 
sow at nege j a a r  d u u r  o m  tot st. 7 d e u r  te w erk  vo o r  tegniese en 
b e ro e p s o p le id in g  o p  d ie  S e n io r  S e k o n d ê re  vlak d a a r b y  sal b aa t .  Sou 
kogn il iew e  rehab i l i ta s ic  o p  groot skaal in d ie  v o o rb e re id en d e  on d e rw y s  wel 
p laa sv in d ,  sal d ie  tegniese  en  b e roe p so n d e rw y s  reeds be tyds  m o e t  toon  da t  
dit  sy rol o p  d ie  v lak  v a n  to ta le  m enslike  o n tw ikk e l in g  vervul.  G e b e u r  dit 
nic, sal hu llc  n o g  steeds d ie  sw akker  leer linge trek. O n d c r tu s se n  sal tegniese 
en b e ro e p so p le id in g  nog  steeds m o e t  v o o r tg a a n  o m  m ense  wie sc kognit iew e 
verm oi 'n s  d ikw els  nie ten  voile on tw ikk e l  is nie, o p  te lei om  in d ie  d r in g e n d c  
behocftes a a n  opge le idc  m ense  tc voorsicn.
D it  b r in g  nice d a t  tegniese en  be ro e p so p le id in g  tydel ik  o p  tw ee  b en e  sal 
m o e t  s taan .  l i e rs tcn ssa l  d ie  o p lc id in g  w at  reeds a a n  die  g a n g  is, voortgesit  en 
self in ’n m a tc u i tg c b re i  moel w ord  om  in die d r in g cn ds tek o r l tc rm y nb cho ef te s  
a a n  gcskooldcs tc voorsicn. T c rsc l fd c r ty d  m o d  d a a r  so spoed ig  m o o n t l ik  
a l t c rn a t ic w e  b c n a d e r in g s  o n lg in  w o rd  w a t  d a a r o p  ingestcl i so m  m et odes le 
on tw ikkel w a t  kogn it iew e  v e rm o ens  ook ty dens  tegniese en  b e roepsop le id ing  
kan  re h a b i l i te e r  soda t  vo llcdige m ense  v i r ’n tocpaslike mens-m asjiensis tccm  
opge le i  k an  w o rd .  N a d a t  su lke b c n a d e r in g s  in d ie  p ra k ty k  dccg lik  o p  die 
p ro e f  gestel is, k a n  did w a t  hullc  as d ie  eifektiefste bewys h e t , geb ru ik  w ord  
o m  d ie  hele s isteem v ir  tegn iese  cn b e ro ep so n d e rw y s  te in od ern iscc r  en 
v inn ig e  u i tb rc id in g s  d a a r v a n  in d ie  reg te  r ig tings tc s tuu r .  O p  h ie rd ie  wyse 
sal m o d c rn is c r in g  v a n  die v o o rb e re id e n d e  on d e rw y s  en  d ié  v an  tegniese cn 
b e ro e p s o n d e rw y s  m e k a a r  in d ie  toekom s v oo r  o p  d ie  p a d  o n tm o c t  en  saa m  
'n  v o o r td u re n d c  on tw ik k e len d c  sisteem v an  onderw y sv oo rs ien in g  vorm .
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R e s u l t a tc  w a t  in Is rael m e t  d ie  reh ab i l i ta s ie  v a n  d ie  kogn it iew e  ve rm o ën s  
v a n  t iend c r ja r ig e s  b e h a a l  is, 15,116 to o n  d a t  d a a r  n o g  h ee lw a t  d e u r  
do e lg e r ig te  o n d e rw y s  in sclfs h ie rd ie  la a t  s t a d iu m  v e rm a g  k an  w ord ,  ’n 
K o m b in a s ie  v a n  h ie rd ie  en  m o o n t l ik  selfs gesk ik ter m e to des  w a t  v ir  ons 
si tuasie  o n tw ik ke l  k a n  w o rd  m e t  tegn iese  en  b e ro ep so n d e rw y s  w a a r  die 
leer l ing  o p  b a ie  k o n k re te  wyse in a a n r a k in g  g e b r in g  w o rd  m e t  d ie  
v a a rd ig h c d e ,  w a a rd e o r i ë n ta s i e  en  g e s in d h e d e  w a t  n o d ig  is o m  as m ens  in ’n 
steeds o n tw ik k e le n d e  m ens-m as j ien s is teem  te k an  funksioneer,  h o u  nie 
a l leen  un ie k e  m o o n t l ik h e d e  v ir  m enslike o n tw ik k e l in g  in m oeilike oo rg an -  
situasies in n ie  m a a r  sal ook d ie  t ipe  geskooldes lew er w a t  S u id -A fr ika  in 
s ta a t  sal stel o m  s tc lse lm a t ig  en  v in n ig  v a n  “ m en s m a s j ie n e ” n a  ’n gepaste  
m ens-m as j ien s is teem  tc bew eeg. In  d ie  v e rs lag  v a n  d ie  O n d e r k o m i te e  v an  
d ie  R G N  se O n d e rso e k  na  die O n d e rw y s  w at  m e t  tegniese en  beroepsonderw ys 
bclas  was, 17 w o rd  h ie rd ie  o n tw ikke l ingsaksie  as ’n gesam en tl ikc  ta a k  v a n  die  
o p e n b a r e  en  d ie  p r iv a a ts e k to r  gesien en  w o rd  d ie  o p r ig t i n g  v a n  ’n a a n ta l  
p a sa a n g c ë r in r ig t in g s ,  w a a r v a n  so m m ig e  p r iv a a t  in r ig t ings  b e h o o r t  te  wees, 
as d ie  beste  wyse gesien  w a a rv o lg e n s  h ie rd ie  o n tw ik k e l in g  k a n  geskied. 
H ie rd ie  b e n a d e r in g  v e rd ien  d ie  s terkste  o n d e rs teu n in g .
In  d ie  v o lg e n d e  d e k a d e s  g a a n  d ie  v c rd e re  u i tb o u in g  v an  tegn iese  en  
b e ro e p s o n d e rw y s  een  v a n  d ie  g ro o ts te  u i td a g in g s  o p  o n d e rw y sg e b ie d  a a n  
a lle  S u id -A f r ik a n c r s  stel. W o rd  d a a r i n  ges laag  o m  g ro o t  ge ta l le  m ense  u it  
a lle  b evo lk in g sg ro cp e  so o p  te lei d a t  h u l le  as vo l led ig e  m ense  hu l le  rolle in 
m en s-rnas jiens is tem e kan  vo ls taan ,  b e s ta an  d a a r  goeie h o o p  o p  ’n b ru ik b a re  
sos iockonom iese  po li t ieke  bestel in S u id -A f r ik a  te vestig. F a a l  ons  e g te r  in 
h ie rd ie  t a a k  v a n  m ens like  o n tw ik k e l in g  en  m o d e rn ise r in g ,  sal geen  stelsel 
ooit n a a s lc n b y  b cv red ig en d  kan  w erk  nie.
15 VrrwysiiiR l.')(i)
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